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ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ХАЛҚАРО
БАҲОЛАШ СТАНДАРТЛАРИНИ
АМАЛИЁТГА ТАТБИҚ ҚИЛИШ
Раҳимова Меҳрибон Абдухолисовна
Наманган давлат университети докторанти
Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг
халқаро стандартларини ўрганиш, тажрибада синаб кўриш, уларни амалиётга татбиқ
қилиш орқали таълим сифати ва самарадорлигини янада ошириш ҳақида сўз олиб боради.
Калит сўзлар: баҳолаш тизими, мониторинг жараёнлари, рейтинг ва модулли тизим,
PISA, TIMSS, PIRLS, ISSS,TALIS, ICILS.
ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ В
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Рахимова Мехрибон Абдухолисовна
Докторант Наманганского государственного университет
Аннотация: В данной статье автор фокусируется на дальнейшем повышении
качества и эффективности обучения путем изучения, экспериментирования и внедрения
международных стандартов оценки.
Ключевне слова: система оценки, процессы мониторинга, рейтинговые и
модульные системы, PISA, TIMSS, PIRLS, ISSS,TALIS, ICILS.
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Ривожланаётган мамлакатлар кун тартибида таълим тизими, уни ислоҳ этиш,
ривожлантириш ҳамиша устувор вазифалардан бири бўлиб туради. Таълим бор
жойда тарбия бор бўлганидек, таълим сифатли бўлса, мамлакат таянчи–ёшлар ҳар
томонлама билимли, кучли ва тарбияли бўлиб вояга етади. Шу ўринда таълим
сифати кўзгуси бўлган баҳолаш тизимининг ислоҳ қилиниб бориши,[1] 5 баллик
тизимнинг жорий этилиши, мониторинг жараёнлари, рейтинг ва модулли тизим
кабиларнинг синаб кўрилаётганлиги ҳали бу борадаги муаммоларга кенг қамровли
таклиф ва ечимлар кутаётганини яна бир бор исботлайди. Баҳолаш – таълим
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жараёнининг маълум бир босқичида ўқув мақсадларига эришганлик даражасини
олдиндан белгиланган мезонлар асосида ўлчаш, натижаларини аниқлашдан ва
таҳлил қилишдан иборатдир. Зеро, юртбошимиз таъкидлаганидек таълим ва
ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини ўрганиш, тажрибада синаб
кўриш, уларни амалиётга татбиқ қилиш орқали таълим муассасалари сифати ва
самарадорлигини янада ошириш зарур.[2] Баҳолаш жараёнини мазмунли, хилмахил ташкил этиш, ўқувчиларни баҳо олишга тўғри йўналтириш, дунё ёшлари билан
рақобатбардошликка хос компетентликни шакллантириш, таълим тизимидаги
устувор вазифалардан биридир.
Глобал ўзгаришлар даври, таълим тизимида ижтимоий жараёнлардан келиб
чиққан ҳолда, шиддат билан ривожланишни тақозо этади. Таълим орқали
жамиятда келажакдаги вазифаларни бажаришга қодир бўлган янги авлод
шакллантирилади.
Мактабда олинган билим инсоннинг келгуси ҳаёт йўлини белгилайди.
Кўпчилик билимни баҳо билан ўлчайди. Аммо баҳо билимни белгиловчи аниқ
мезон эмас. У ўқувчиларни фаолликка ундовчи, рағбатлантирувчи восита, холос.
Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирининг 2017 йил 16 сентябрдаги
“2017-2018 ўқув йилида таълим сифати мониторинг тизимини янада
такомиллаштириш ва ташкил этиш тўғрисида”ги 299-сонли буйруғининг 3-банд 2хатбошида:
- мониторинг жараёнини ташкил этиш, назорат материаллари ва турларини
ишлаб чиқишда илғор халқаро тажрибалар (PISA, TIMSS ва ҳ.к.)ни ўрганган ҳолда
миллий мониторинг тизимини такомиллаштириш ва унинг натижалари асосида
ўқув-методик жараённи янада ривожлантириш чораларини кўриш;
4-бандида:
- мониторинг жараёни учун назорат (тестлар, ёзма ишлар, сўровнома, оғзаки
саволлар, аудио(видео) материалларини тайёрлашда уларнинг умумий ҳажмига
нисбатан 20% гача ўқувчиларнинг психофизиологик хусусиятларига мос келадиган,
ўқув дастури ва дарсликлардан ташқари, халқаро тажрибаларда (PISA, TIMSS ва ҳ.к.)
қўлланилган материаллардан фойдаланиш мумкинлиги белгилаб қўйилган.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган бундай ислоҳотлар натижасида улкан
иқтисодий ўсиш кўрсаткичларига эришилмоқда бу ҳолат малакали кадрлар ва етук
мутахассиларга бўлган талабнинг янада ошиб боришига туртки бўлмоқда.
Ўқувчиларнинг билим ва малакасини умумий равишда таҳлил қилиш
мамлакатдаги таълим сифати даражасини белгилайди. Шу мақсадда ўқув йили
давомида ҳар бир таълим муассасасида ички ва ташқи мониторинг ўтказиб
борилади. Унинг натижасига кўра, энг намунали мактаблар кетма-кетлиги,
ўқитувчилар салоҳияти ва ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражаси аниқланади. Бу
жараён таълим тараққиётини белгиловчи муҳим мезон бўлгани учун Халқ таълими
вазирлиги ташаббуси билан умумий ўрта таълим мактаби ўқувчилари билимини
баҳолаш бўйича халқаро дастурларни амалиётга жорий этиш мақсадида илк
қадамлар ташланди. Яъни, ўқувчилар билимини халқаро талабларга етказиш, унга
мослигини ўрганиб бориш мақсадида халқаро баҳолаш дастурларини кенг қўллаш
режалаштирилмоқда.
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Бундай талабнинг қондирилиши ўз навбатида ўқувчилар ўртасида
китобхонлик ва дарсларга қизиқиш хусусиятини ошириш ва ўқитувчиларнинг ҳар
томонлама таълим тарбияга эътиборини кучайтиришнинг замонавий ижтимоий
инноватсиялар орқали амалга ошириш эҳтиёжини вужудга келтирмоқда.
Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти
мутахассислари айнан мана шундай талабларнинг бугунги кун таълим тизими учун
жуда муҳим эканлигини инобатга олган ҳолда аксарият хорижий давлатларда
таълим ва фан соҳалари ривожланишини баҳолаш ва мониторинг қилиш орқали
таълим сифатини оширишга қаратилган айрим илғор тажрибаларни ўрганиб
чиқди.
Хусусан, дунёда таълим сифати, савияси ва даражасини аниқлаб берувчи PISA
(Ўқувчиларни таълимдаги ютуқларини баҳолаш халқаро дастури), TIMSS (Мактабда
математика ва аниқ фанлар сифатини тадқиқ қилувчи халқаро мониторинг) PIRLS
(матнни ўқиш ва тушуниш сифатини аниқлаш халқаро тадқиқоти), ISSS (фуқаролик
таълими сифатини аниқлаш халқаро тадқиқоти) TALIS (ўқитувчилар корпуси
сифатини халқаро таққослаш тадқиқоти) ICILS (компьютер ва информатион
саводхонликни аниқлаш халқаро тадқиқоти) мавжуд бўлиб, улар ривожланган
давлатлардаги таълим сифатини янада оширишдаги мезон сифатида қўлланилиб
келинмоқда.
PISA (The Programme for International Student Assessment – Ўқувчиларни
Халқаро Баҳолаш Дастури) ўқувчиларни таълим соҳасидаги ютуқларини баҳолаш
бўйича халқаро дастур бўлиб, ундаги тест жаҳон давлатларидаги мактаб
ўқувчиларининг билими ва уларни амалиётда қўллай олиш маҳоратини баҳолайди.
Дастурнинг асосий мақсади – 15 ёшли ўқувчилар таълим даргоҳида олаётан билим
ва тажрибаларини ижтимоий кўникмаларда ва инсон фаолиятида учрайдиган
турли хил ҳаётий вазифаларни ечишда қанчалик фойдалана олиш қобилиятини
баҳолашдир. Ушбу синов ҳар уч йилда бир маротаба ўтказилади. Тестда фақат 15
ёшдаги ўсмирлар иштирок этади. Мактабдаги таълим сифатини мониторинг
қилишга қаратилган PISA дастури асосий уч йўналишда: ўқиш, математика ва
ижтимоий фанлар саводхонлиги бўйича олиб борилади. Биргина 2015 йилнинг
ўзида 70 дан ортиқ давлатлар PISA халқаро дастури синовида иштирок этган.
Умуман олганда, PISA дастури давлатларнинг таълим соҳасидаги сиёсатига
сезиларли даражада таъсир ўтказади. Ҳар бир давлат ўтказилган тадқиқот
натижалари асосида ўзининг таълим соҳасидаги кучли ва кучсиз томонларини
холисона аниқлаб, бошқа давлатларга нисбатан мавқеини кўради ҳамда таълим
муассасаларида ўқув жараёнини такомиллаштиришда ўз йўналишларини ва
стратегиясини белгилаб олади.[3]
PIRLS (Progress in International Reading and Literacy Study) тадқиқотида 50 дан
ортиқ давлатлар иштрок этиб келмоқда. Мазкур халқаро тадқиқотнинг мақсади
турли хил таълим тизимидан иборат бўлган давлатлардаги бошланғич мактаб
ўқувчиларининг матнни ўқиш ва қабул қилиш бўйича тайёргарлиги ҳамда
ўқувчиларнинг ҳар хил ютуқларга эришишга сабаб бўлувчи таълим тизимидаги
ўзига хос хусусиятларни аниқлаш ва баҳолашдан иборат. Мазкур тадқиқот ўқув
ютуқларини баҳолаш халқаро Ассосацияси томонидан ташкил этилган. Тадқиқотда
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иштирок этадиган мактаблар иккита параллел синфи бўлган умумий мактаблар
орасидан махсус методология асосида компьютер ёрдамида тасодифий танланади.
PIRLS тадқиқоти жараёнида икки турдаги ўқиш баҳоланади:
- адабий ўқиш тажрибасини эгаллашга қаратилган ўқиш;
- маълумотларни ўзлаштириш ва улардан фойдаланиш мақсадига
қаратилган ўқиш.
Тадқиқотнинг концептуал ғояларига асосан бадиий ва илмий-оммабоп
матнларни ўқиш даражасини баҳолашда 4 турдаги ўқиш кўникмалари баҳоланади:
- яққол кўринишда берилган маълумотларни топпиш;
- ўқилган матн асосида хулосаларни шакллантириш;
- ахборотларни умумлаштириш ва интерпретация қилиш;
- матннинг структураси, тилга хос хусусиятларни мазмунини баҳолаш ва
тахлил қилиш.
PIRLS доирасида бажарилган ишларни миқдор ва сифат кўрсаткичлари
асосида баҳолаш мақсадида қуйидаги баҳолаш тизимидан фойдаланилади:
- жавобини танлашга оид топшириқлар 1балл билан;
- воқеа ходисаларнинг кетма-кетлигига оид топшириқлар ва қарорлар 1балл
билан;
- жавоби ёзиладиган очиқ турдаги конструктиве характердаги топшириқлар
қийинчилик даражасига кўра 1 баллдан 3 баллгача баҳоланади.[4]
Албатта бундай тадқиқот халқ таълими соҳасидаги ишчилар, олимлар,
методистлар, ўқитувчилар, ота-оналар ва жамоат вакиллари учун катта аҳамиятга
эгадир.
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ҳам жаҳон
мамлакатлари таълим тизимида кенг тадбиқ этилмоқда. TIMSS дастури Таълим
соҳасидаги ютуқларни баҳолаш халқаро Ассосацияси томонидан ташкил этилган
бўлиб, ушбу тадқиқот 4 ва 8 синф ўқувчилари орасида математика ва ижтимоий
фанлар бўйича таълимнинг сифати, даражаси, фанга бўлган кўникмаи, қизиқишини
аниқлайди. Ҳар 4 йилда бир маротаба олиб борилади. Ушбу тадқиқот PIRLS
тадқиқотига ўхшаб, ўқувчилар, мактаб маъмурияти ва ўқитувчилари орасида
қўшимча сўровномалар ўтказади ва фан соҳасида тўсқинлик қилаётган асосий
омилларни аниқлайди. Бу эса ўша мамлакатда ишлаб чиқилган таълим
стандартларини ва таълим самарадорлигини бошқа давлатлар билан солиштириб
кўриш имконини беради. 2015 йил TIMSS тадқиқотлари натижаларига кўра АҚШ,
Сингапур, Гонконг, Корея Республикаси, Япония, Россия, Буюк Британия каби
давлатларнинг таълим тизими энг юқори кўрсаткичларни эгаллаган. Шуни эътироф
этиш лозимки, айни шу давлатларда юқори техногияларни ўзлаштириш,
саноатлаштириш ва юксак даражадаги тараққиёт эришиш мақсадида аниқ
фанларни юқори даражада ўзлаштиришга алоҳида эътибор қаратилиб, унда
ўқувчилар туғма истеъдод ва қобилиятлардан кўра ўз устида доимий ишлаш ҳамда
аниқ фанларни ўқитишда гуруҳ ёки синфдаги ўқувчилар сонининг 16 нафардан
ошмаслиги белгиланган. Бундай тажриба АҚШда ҳам мавжуд бўлиб, 1999 йилдан
бошлаб битта ўқитувчи 40 минутлик дарс машғулоти давомида 16 та болага билим
ва тарбия бера олиш имкониятига эга эканлигии инобатга олган ҳолда президент
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қарори билан таълим муассасаларидаги гуруҳларда ўқувчилар сони 16 нафар этиб
белгиланган. PIRLS ва TIMSS каби халқаро тадқиқотларга қўйилган энг муҳим
талаблардан бири қиёсий таҳлил қилиш имконини берадиган топшириқлардан
фойдаланиш ҳисобланади.[5]
PISA 2018 тажриба тест тадқиқотларида Мамлакатимизда ҳам TIMSS халқаро
мониторинг тадқиқотига босқичма-босқич қадам қўйилмоқда. Халқ таълими
вазирлиги томонидан ўтказилаётган ташқи мониторинг жараёнида ушбу халқаро
баҳолаш материалларидан қисман фойдаланиш орқали ўқувчилар халқаро талаб
даражасига ўргатиб борилмоқда.
2017-2018 ўқув йилининг май ойида Халқ таълими вазирлиги ва
ЮНИСЕФнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ҳамкорлигида “Ўқувчиларнинг
муваффақиятли ўзлаштиришига салбий таъсир этувчи омилларни аниқлаш”
мавзусида тадқиқот ўтказилди. Унда республика бўйича танлаб олинган 255 та
мактабда таҳсил олаётган 4-синф ўқувчиларининг математика, ўқиш ва
табиатшунослик фанидан билими тажриба тариқасида синовдан ўтказилган бўлиб,
мониторинг учун TIMSS тадқиқоти материаллари мазмуни, талабидан келиб чиқиб,
тест саволлари тайёрлангани, тест синови материаллари ЮНИСЕФ ташкилоти
билан ҳамкорликда умумлаштирилиб, таҳлил қилингани бу соҳадаги ривожланиш
кўрсаткичларини оширади.
Шунингдек, вазирлик ЮНИСЕФ билан ҳамкорликда PISA талаби асосида
умумий ўрта таълимнинг давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларини
такомиллаштириш устида ҳам ишламоқда. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6
апрелдаги 187-сонли қарори билан тасдиқланган ДТС, ўқув режа ва ўқув дастурлари
халқаро экспертлар томонидан кўриб чиқилиб, хулоса ва тавсиялар олинмоқда.
Умуман олганда, мамлакатимизда айнан мана шундай халқаро дастурларнинг
таълим тизимини баҳолаш ва мониторинг қилишдаги иштирокини таъминлашдан
мақсад ДТС талабларини тўлиқ бажариш, ҳар томонлама ривожланган ва мустақил
фикрлашга қодир шахс, рақобатбардош мутахассисларни тарбиялаш учун назарий
ва амалий тавсияларни аниқ белгилашдир.
References:
1. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga
oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta`minlash bo`yicha qo`shimcha
chora-tadbirlar to`g`risida”gi PQ-3775-son. 2018.05.06
2. О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “О‘zbekiston Respublikasini yanada
rivojlantirish bо‘yicha Harakatlar strategiyasi tо‘g‘risida”gi Farmoni. // Harakatlar
strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari.–T.:G‘afur G‘ulom nomidagi
nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.–B.71.
3. OECD PISA Strong Performes and Successful Reformers in Education. Paris 2014- 193-p
4. Vaxobov M. M. Umumiy о‘rta ta’lim tizimida о‘qitish sifati monitoringi modelini
takomillashtirish.T., 2016.–61b
5. © 2016 TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston
College, and International Association for the Evaluation of Educational Achievement. All
rights reserved
275

